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6 .1  Samenvatting 
I 1 n  d i t  boek i s  de werk ing  van de owerlegeconomie bestudeerd. Meer 
i n  h e t  b i j z o n d e r  z i j n  twee inietenschappel i j k e  hypothesen onder- 
zoch t :  de hypothese van Olson over  de i nw loed  van de groepsgroot -  
t e  ap de be langenbehar t i g i ng  en de hypothese van he t  rogenoeflde 
P r i s o n e r s '  Dilemma / P D ) .  De e e r s t e  hypoth~ese houdt k o r t  gezegd i n  
da t  e r  een omgekeerd verband bes taa t  tussen h e t  aan ta l  i n d i v i d u e n  
met een gemeenschappel i jk  be lang en de r e a l  i s a t i e  van d i  t be lang.  
K l e i n e  groepen z i j n  b i j  de be l  angenbeka r t i g i ng  dus e f f e c t i e v e r  
dan g r o t e .  De tweede hypothese komt e r  op neer d a t  een ove r l eg -  
economie d e z e l f d e  s t r u c t u r e l e  kenmerken v e r t o o n t  a l s  een PD. Deze 
tweede hypothese i s  een s p e l t h e o r e t i s c h e  v e r t a l i n g  van de t h e o r i e  
wan Olson over  h e t  gedrag van g r o t e  groepen en i s  dus h e t  gevo lg  
van h e t  nader t o e s p i t s e n  van de e e r s t e  hypothese op de g r o t e  
groep.  
Vooral e e r  deze hypot~hesen nader t e  onderzoeken, s i  j n  i n h e t  
tweede hoofds tuk  de voornaamste begr ippen afgebakend. De ove r l eg -  
economi e hebben w i j  g e d e f i n i e e r d  a l  s een i deaa l  t y p i  sch cokird i  na- 
t i emechani sme. I n  deze economie komt de bes1 u i  t vo rm i  ng over de 
economische a c t i v i t e i t e n  van de samenlewing voor een deel; t o t  
s tand i n  o v e r l e g  tussen  de o v e r h e i d  en belangengroepen en tussen 
deze groepen o n d e r l i n g .  D i t  i s  u i t e r a a r d  een a b s t r a c t i e ;  i n  de 
emp i r i sche  w e ~ k e l i j k h e i d  gaat h e t  steeds om een mengvorm van ve r -  
sch i  l lende mechanli smen. 
Twee b e l a n g r i j k e  kenmerken van de over legeconomie hebben ve r -  
s t rekkende gevolgen:  de zogenoemde v r i j w i l l i g h e i d  en v r i j b l i j -  
vendheid. Door de v r 4 j w i l l i g h e i d  kan niemand v e r p l i c h t  worden aan 
bepaalde vormen van ove r l eg  dee l  t e  nemen; door de v r 1  j b l i  j vend-  
h e l d  kan niemand v e r p l i c h t  worden eenmaal genomen b e s l u i t e n  ook 
u l t .  t e  voeren. A ldus  s t a a t  men i n  de over legeconomie voo r  h e t  
probleem, hoe men bepaal de macro-economi cche doe le inden d i e n t  t e  
b e r e l k e n  (b.v. economische g r o e i ,  v o l l e d i g e  werkgelegenheid)  
zenden t e  besch~ ikken over de f i n a n c i ë l e  st i rnu~lansen a f  die dwang- 
rn jddelen d i e  i n  an~dere coördinat iemechanismen E1b.v. de mark t ,  de 
h i ë r a r c h i e )  w e l  aanwezig z i j n .  
I n  h e t  derde hoo fds tuk  hebben w i j  de hypothese van Olson - 
k l e i n e  groepen z i j n  b i  j de be langenbehar t i g i ng  succesvol  l e r  dan 
g r o t e  - onderzocht  voor  de over legeconomie.  H i e r t o e  i s  h e t  ge- 
meenschappe l i j k  be lang binnen i e d e r e  groep g e i n t e r p r e t e e r d  a l s  
een c o l l e c t i e f  goed. Maast de g roepsg roo t te  b1 i j k e n  nlog v e r s c h i l  - 
lende andere fac to ren  van be lang.  Wat de i n d i v l  duen b e t r e f t  gaat 
h e t  om hun r a t i o n a l i t e i t ,  hun s t r e v e n  naar e igenbelang,  de i n t e n -  
s i t e i t  van hun voorkeuren,  h u n  i n ~ l l a e d  en hun vermogen. A ls  
eigenschappen van h e t  c o l l e c t i e v e  goed z i j n  van be lang de r i v a l i -  
t e i t  b i j  consumpt ie en h e t  v e r l o o p  van de kosten.  Verder moet re -  
ken ing warden gehouden met s e l e c t i e v e  s t imu lan~sen en h e t  optreden 
van zaakwaarnemers. 
A l  naar ge lang de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  d i e  men maakt t e n  aan- 
z i e n  van voornoemde Factoren,  k r i j g t  men u i  t e r a a r d  werschi  l l ende 
r e s w l ~ t a t e n .  Zo hebben w i j  h e t  zogenoemde Cournot-model onderzocht  
voor een aan ta l  van d~eze f a c t o r e n .  De c o n c l u s i e s  u i t  d i t  model 
b leken n i e t  t e   voldoen^, onder meer omdat deze conc l  lusjes reeds 
van t e  voren waren ingebouwd. 
Men kaln s t e l l e n  d a t  de hypothese van Olson - a l  thans c e t e r i s  
p a r i  bus - ove re ind  b1 i jft: onder g e l i j k e  omstandigheden z u l l e n  
k l e i n e  groepen b i  J  de be langenbehar t i g i ng  i n  de overlegeconomie 
s u c c e s v o l l e r  z i j n  dan g ro te .  D i t  komt onder meer omdat r e  e r  ge- 
maklkel i j k e r  i n  s1 agen een be langenorgan i sa t i e  op t e  r i c h t e n .  &na- 
l o g e  conc lus ies  kunnen e c h t e r  geformuleerd worden voor andere 
fac to ren ,  b i  jwoorbee l  d  de r i v a l i t e i t  b i j  consumpt ie van h e t  c o l -  
l e c t i e v e  goed: hoe g r o t e r  de r i v a l i t e i t  b i  j consumpt ie wan het 
c o l l e c t i e v e  goed, hoe k l e i n e r  c e t e r i s  p a r i  bus de kans op de pro-  
d u k t i e  ervan. Daarolm hebben w i j  ons vervo lgens afgevraagd o f  e r  
i e t s  t e  zeggen v a l t  ower h ~ e t  r e l a t i e v e  be lang van deze factorenl .  
We hebben ons h i e r b i j  bepe rk t  t o t  de f a c t o r e n  d i e  i n  de l i t e r a -  
t u u r  hek meeste worden genoemd: de g roepsg roo t te  en de r i v a l i t e i t  
b i  j consumptie. 
Om deze vraag t e  beantwoorden, hebben w i j  he t  concept geïn-  
t r oducee rd  van de r i  va l  i serende, n i e t  u j t s l  u i  t b a r e  i( l r i  vnonex' 3i 
goederen. Een b e l a n g r i j k  gedeel t e  van de c o l  l e c t i e v e  goederen i n  
de over legeconomie behoor t  t o t  deze c a t e g o r i e .  W i j  komen t o t  de 
v o o r z i c h t î g e  c o n c l u s i e  d a t  e r  i n d i c a t i e s  z i j n  d a t  de groepsgroot -  
t e  wan nee r  bes l i ssende  i n v l o e d  i s  dan de r i v a l i t e i t  b i j  consump- 
t i e .  
A l s  algemene c o n c l u s i e  kunnen w i j  du~s s t e l l e n :  onder g e l i j k e  
omstan~digheden r u l  l e n  i n een avierlegecon~omie k l e i n e  groepen d i e  
s t r e v e n  naar z u i v e r  c o l l e c t i e v e  goederen h e t  meest succesvol  
s i  j n .  Daarna volgen de k l e i n e  groepen d i e  s t r e v e n  naar r i v a l i s e -  
ren~de c o l l e c t i e v e  goederen. Ze worden gevolgd door g r o t e  groepen1 
met z u i v e r  c o l  l e c t i e v e  goederen en t e n  s l a t t e  g r o t e  giroepen met 
v i v a l i s e r e n d e  c o l l e c t i e v e  goederen. 
I n  Hoofdstuk 4 word t  h e t  model van h e t  B r i s o n e r s '  Dilemma 
[ P D )  ge' introdwceerd. Vervolgens gaan w i j  over  t o t  de toepass ing  

























































































































































































































































































































s p e l t  narnel i j k  d a t  werkgevers en werknemers n i e t  vr !  j w i  l l i g t o t  
inkomensmat lg i~ng z u l l e n  overgaan. O v e r h e i d s i n g r i j p e n  i s  dus on- 
v e r m i j d e l i j k .  W i j  hebben deze hypothese verworpen en vervangen 
door h e t  CC-model. D i t  l ~ a a t s t e  model c l  u i t  ons i n z i e n s  b e t e r  aan 
b i j  b e l a n g r i j k e  aspecten van de arbe idsverhoud ingen i n  Mederland. 
De zogenoemde v r i j w l i l l i i g h e i d  en v r i j b l i j v e n d h e i d  l e i d e n  e r  t o e  
d a t  de o v e r h e i d  rege l imat ig  een beroep doet  op begr ippen a l s  s o l i -  
d a r i t e i t ,  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  en wederke r i ghe id  om werkgevers en 
werknemers er  t o e  ove r  t e  ha len  z i c h  i n  t e  z e t t e n  voor de c o l l e c -  
t i  ewe doe l  s  t e l  l i ngen C economi sche g roe i ,  vo l  l ed i  ge werkgelegen- 
h e i d ) .  Het  hanteren wan d e r g e l i j k e  begr ippen i s  v r i j  gebrwike- 
l i j k ;  hoewel h i e r  o n g e t w i j f e l d  voor een deel  sprake i s  van r e t o -  
r i e k ,  gaat  h e t  CC-spel e r  onls i n z i e n s  t e r e c h t  van u i t  d a t  deze 
begr ippen ook s e r i e u s  genomen dienen t e  worden. 
A l s  h e t  j ~ u i s t  i s  d a t  h e t  CC-spel een b e t e r e  w~eersp iege l i ng  
i s  van de w e r k e l i j k h e i d ,  kunnen w i j  ons ook a fv ragen we lke  i n -  
z j c h t e n  w i j  aan d i t  spe l  kunnen ont lenen voor de  riko om en spo li- 
t l e k .  Met b e l a n g r i j k s t e  p r a k t i s c h e  i n z i c h t  da t  h e t  CC-spel ons 
kan b i  J brengen i s  ons i n z i e n s  da t  n i e t - m a t i g i n g  geen onvermi j de -  
l i j k e  u i t k o m s t  i s .  M a t i g i n g  i s  i n  d i t  spel  i n  l a a t s t e  i n s t a n t i e  
een c o ö r d i n a t i e p r o b l e e m .  Het lis op l~osbaar  met wri j w i  l l i g e  mede- 
we rk ing  van de betrokkenen. Die dioor A l  beda gef armuleerde k r i t i e k  
op h e t  PD ( z i e  h f  s t .  4.4) wo rd t  h i e r  ac tuee l  : een goede comrnuni- 
c a t i e  tussen de bet rokkenen i s  o n o n t b e e r l i j k .  Daar waar i n  h e t  PD 
n i e t - m a t i g i n g  e i g ~ e n l  ij k  o n v e r m i j d e l i j k  i s  en b i j g e v a l  g  h e t  en ige  
werkbare a l t e r n a t i e f  gezocht  moet worden i n  'democra t ische dwang' 
Cove rhe ids ing r i  j pen ) ,  l e i d t  h e t  CL-spel t o t  de c o n c l u s i e  d a t  ma- 
t l g i n g  op v r i j w i l l i g e  bas i s  b e r e i k t  kan worden. Deze o p l o s s i n g  i s  
ech te r  n i e t  gegarandeerd. v a o r w a a v d e s  da t  de i n d i v i d u e n  e r  i n  
s lagen hlun a c t i e s  t e  coörd ineren.  D i t  komt omdat de b e r e i d h e i d  
t o t  ma t i gen  s l e c h t s  c o n d i t i o n e e l  i s :  men i s  b e r e i d  t o t  mat igen 
op voerwaarde d a t  de anderen d i t  ook doen. 
Het voorgaande be teken t  da t  de g r o t e  groep werkgevers en 
kaerkn~emers z i c h  wel degeli; j k  kan i n z e t t e n  voor h e t  bere iken van 
vo l  l edli ge werkgelege~nhei  d .  Bl  i jf t nog de vraag: g e l d t  d i  t even- 
eens voor k l e i n e  groepen? Op deze vraag moet h e t  antwoord genuan- 
ceerd z i j n ,  en wel om twee redenen, I n  de e e r s t e  p l a a t s  hebben 
w i j  t e n  aanz ien van de hypothese wan Qlson i n  d i t  boek geen empi- 
rasche t o e t s i n g  u i t g e v o e r d .  De conc lus ies  z i j n  ap deduc t i eve  w i j -  
ze b e r e l  k t .  Concre te  u i t s p r a k e n  over v e r s c h i l  l e n  tussen a l l e r l e i  
graepen hlinnen de Neder landse economie kunnen dus n i e t  meer dan 
een v o o v l o p i g  k a r a k t e r  hebben. 
I n  de tweede p l a a t s  hebben w i j  de hypothese van Olson da t  
k l e i n e  groepen b i j  de be langenbehar t i g i ng  e f f e c t i e v e r  z i j n  dan 
gro te ,  voor een over legeconomie c e t e r i  c p a r i  bus n i e t  verworpen. 
Op het  e e r s t e  g e z i c h t  zouden k l e i n e  groepen d~ws - wanneer hun d i -  
r e c t e  be lang  i n d ~ r u i  s t  tegen de macro-economi sche d o e l s t e l  l i ngen - 
z i c h  e f f e c t i e v e r  o rgan i se ren  en dus meer belemmerend optreden. E r  
rnoet ech te r  aan h e r i n n e r d  worden d a t  w i j  deze c o n c l u s i e  hebben 
b e r e i k t  voor h e t  i d e a a l t y p i s c h e  model van de ove r l egeconmie ,  
Daar in  l i e t e n  de i n d i v i d u e n  z i c h  u i t s l u i t e n d  l e i d e n  door wat w j j  
kwnlnen aanduiden a l s  hun naakte  e igenbe lang [ c f .  h e t  PO-spel). 
U i t  ons empi r ische onderzoek i s  ech te r  gebleken da t  de i n d i v i d u e n  
z i c h  i n  de w e r k e l i j k h e i d  l i e t e n  l e i d e n  door voorkeuren d i e  h i e r  
e n i g s z i n s  van afweken (cf .  he t  CC-spel). b l s  d i t  ook zou gelden1 
voar k l e i n e  groepen (wat  w i j  z o a l s  gezegd e m p i r i s c h  n i e t  hebben 
onderzocht  1, zouden d~eze groepen z i c h  evena ls  de g r o t e  kunnen i n -  
z e t t e n  voor de macro-economische d o e l s t e l l i n g e n .  S t e r k e r  nog, 
aangezien deze groepen e f f e c t i e v e r  z i j n ,  l \ g t  h e t  z e l f s  voor de 
hand ervan w i t  t e  glaan da t  z i j  I n  d i t  geval  h e t  be re i ken  van de 
d o e l s t e l  l i ngen naar verhoud i  ng meer z u l  l en bevorderen dan de 
g ro te .  Het F e i t  d a t  k l e i n e  groepen e f f e c t i e v e ~  z i j n  kan dus i n  
be lde  r i c h t l n g e n  werkenl. 
Tot  s l o t  moet nog gewaarschuwd worden voar een a l  t e  ongenuan- 
ceerde toepass ing  van zowel h e t  door ons voo rges te lde  CC-model 
a l  s  van andere ( s p e l  t h e o r e t i  cclhe) model l e n  op de economie. Hierna 
fo rmu le ren  w i j  een aan ta l  kant teken ingen d i e  men s teeds i n  het 
achterhoofd  d i e n t  t e  houden. 
I n  de e e r s t e  p l a a t s  en w e l l i c h t  t e n  overv loede:  de spe l theo-  
r e t i s c h e  model len  i n  d l  t boek z i j n  u i  t e r a a r d  een verregaande ver- 
eenvoud ig ing  van de complexe w e r k e l i j k h e i d .  Naast h e t  s impe le  ma- 
t i g e n  o f  n i e t  mat igen z i j n  es v e l e  andere a l t e r n a t i e v e n  waarvoor 
de burger  z i c h  g e p l a a t s t  kan z i e n  (b.v. mat igen met o f  zonder ar-  
b e i ~ d s t i j d w e r k o r t i n g ,  wel o f  n i e t  even red ig  i n l e v e r e n ,  wel o f  geen 
h e r b e z e t t i n g  van a rbe idsp laa tsen ,  enz. E .  Men kan dan ook a l  t i j d  
k r i t i e k  l eve ren  op een model door e r  ap t e  w i  j s e n  da t  de werke- 
l i j k h e i d  i ngew ikke lde r  i r .  D i t  l a a t s t e  g e l d t  i n  he t  algemeen voor 
a l  l e  model l e n  en i s  ook onvermi j d e l  i j k: een model i s  een s t  i 1  e- 
r i n g  en dus per  d e f i n i t i e  een vereenvoud ig ing  van de w e r k e l i j k -  
he id .  Deze k r i t i e k  hee f t  n i e t  zoveel  s i n  ram~d~at ze v o o r b i j  gaat 
aan de vraag waar h e t  om gaat:  o f  een model de essent i le le   ken- 
merken van de bestudeerde w e r k e l i j k h e i d  bevat  en tevens goede 
v e r k l a r i n g e n  en v o o r s p e l l i n g e n  o p l e v e r t .  Aan deze aspecten hebben 
w i j  i n  d i t  boek voo r tdu rend  aandacht besteed.  Dat h e t  h i e r b i j  om 
een aan ta l  wereenvoudïgingen gaat ,  i s  vanze l fsprekend.  
I n  de tweede p l a a t s  d i e n t  e r  aan t e  worden h e r i n n e r d  d a t  w l j  
de hypothese van h e t  PD hebben verworpen na h e t  emp i r i sche  onder- 
zoek. Hede op bas i s  van d l  t onderzoek hebben w i j  vervo lgens de 
hypothese van h e t  CC-spel geformuleerd.  A l l e  beperkingen van ons 
emp i r i sch  endersoek z o a l s  w7 j d i e  i n  Hoofds tuk  5 hebben aangegle- 
ven z l j n  h i e r  dus van toepass ing.  W i j  z u l l e n  a l l e  beperkingen 
h ~ i e r  n i k t  herha len,  maar 64n ervan i s  b e l a n g r i j k  genoeg om h i e r  
verder  t o e g e l i c h t  t e  worden. D i t  b e t r e f t  h e t  gegeven da t  de res-  
pondent i n  een enquete door z i j n  antwoorden t o t  n i e t s  1 s  ver-  



















































t r ouwba re  man ie r  t e  wegen, I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  gewone recpondenl- 
t e n  s u l  l en onde rhande laa rs  b i  ,j h e t  beantwoorden van de vragen1 
z i c h  we l1  l c h t  l a t e n  l e i d e n  door  a l l e r l e i  t a c t i s c h e  overwegingen.  
Z e l f s  kt waarborgen van a n o n i m i t e i t  l i j k t  h i e r  'peen voldoende 
g a r a n t i e  t e  b leden .  Toch b e p e r k t  h e t  gegeven d a t  de onderhande- 
l aa rs  o v e r  e n i g e  spee l  r u i m t e  besch i kken  e n i g s z i n s  dle b e t e k e n i s  
van de voo rkeu ren  van de ach te rban .  
I n  de v l e r d e  p l a a t s  moet genezen  orden op d e  f a c t o r  t i j d .  
Een eloqueite I s  een momentopname en g e l d t  s t r i k t  genomen a l l e e n  
voor  h e t  b e t r o k k e n  t f j d i s t i p .  Men moet dus v o o r z i c h t i g  z i j n  met 
h e t  e x t r a p o l e r e n  van de r e s u l t a t e n  i n  d i l  t i  jo l .  W i j  hebben de 
hypo these  van h e t  PD voo r  de e e r s t e  h e l f t  wan de  j a r e n  t a c h t i g  
verworpen.  Toch kunnen w i j  n i e t  u i t s l u i t e n  d a t  h e t  PD o o i t  
a c t u e e l  g~eweest i s  of d i t  zou kunnen worden. Het  $ s  een bekend 
v e r s c h i j n s e l  d a t  o p i n i e s  en voorkeuren  mede onder  i n v l o e d  van de 
e c o n m l s c h e  omstandigh~eden veranderen .  De a c t u a l i t e i t  van h e t  ene 
o f  h e t  andere  s p e l t h e o r e t i s c h e  model kan h i e r  de i n v l o e d  wan on- 
dergaan.  Het  komt ons voo r  d a t  onze methode i n  de toekomst  een 
brui  kbaar h u l  pi dde l  kan si1 j n  om ontwii k k e l  i ngen op d i  t geb ied  
t i  j d l g  t e  s i g n a l e r e n .  
Be p résen t  ouvrage ana lyse l e  fonc t ionnement  dl'une économie con- 
certPe,  c ' e s t - à - d i r e  c e l u i  d ' u n  m4canisme de d é c i s i o n  caractc!r!sé 
par  des n ~ é g o c i a t i o n s  permanentes e n t r e  des groupes d '  i n t 6 r E t  
d ' u n e  p a r t ,  e t  e n t r e  ceux-c i  e t  l e s  a u t o r i t é s  dQautre p a r t .  
Nous é twd i  oins p l  us spéc ia lement  deux hypothèses s c i e n t i i -  
f iques.  La première, ce1 l e  avan~cée par  Olson, i n ~ d i q u a n t  une r e l a -  
t i o n  i n v e r s e  e n t r e  1  e  nom~bre d u  i n d i  v i  dus pa r tagean t  un i n t i b r ê t  
c o m u n  e t  l a  r é a l i s a t i o n  de c e t  i n t é r ê t  e t  l a  secondle a f f i r m a n t  
q u b n e  économie conce r tée  a u r a i t  l a  même s t r u c t u r e  que l e  jeu1 
d4nommé D i  1 e m e  des P r i  sonn~ i  e r s .  
Le c h a p i t r e  2 c o n t i e n t  l e s  d i - f i n i t i o n s  p r i n c i p a l e s .  Nous y 
colmparons une économie conce r tée  d ' a u t r e s  mécan~isrnes de d&A- 
s ion ,  s a v o i r  l e  marché, l a  d4mocra t ie  e t  lia h i é r a r c h i e .  Il 
s ' a g i t  b i e n  entendu d'abstractions, c a r  dans l a  r é a l i t e ,  nows 
s a m e s  t o u j o u r s  c o n ~ f r o n t é s  2 une s t r u c t u r e  m i x t e .  
Dans l e  c h a p i t r e  3 nous app l iquons l l h y p o t h & s e  d v l s o n  à une 
6conomie con1cert6e.  Dans ce  c h a p i t r e  nous nous app l iquons à exa- 
m~ ine r  l a  poss i  b i  1  i t 6  d '  i s o l e r  l e s  f a c t e u r s  dgterminant  l e  r 6 s u l -  
t a t  du c o n f l i t  d l i n t & r E t s  en économie concert4e.  A c e t  égard, l e  
processus de déc i  s i o n  e s t  i n t e r p r e t 6  co rne  une 1  u t t e  de p l u s i e u r s  
groupes (ensemble d '  l n d i  v i ldus dont  l e s  i ~ n ~ t é r ê t s  on t  communs 1 
pour des b iens  c o l  1 e c t i f  S .  
Dans ce  c h a p i t r e  nous étudiions d ' a b o r d  1  ' a p p l i c a t i o n  du 
rnod8Ae de Cournot  aux t h é o r i e s  dnOlson,  ce q u i  nous amène à 
r e j e t e r  l a  p l u p a r t  des conclusions dégag6es. Il r e s s o r t  de n o t r e  
ana lyse que l a  d imension du groupe n ' e s t  pas l e  seu l  f a c t e u r  
dé te rm inan t  e t  q u ' i l  f a u d r a i t  egalemen~t t e n i r  compte du degr6 de 
r a t i o n a l i t é  des i n d i v i d u s ,  de l e u r  égolsme, de 1  ' i n t e n s i t &  de 
l e u r s  p ré f& rences ,  de l e u r  i n f l u e n c e  e t  de l e u r  r ic lhesse.  Les 
p r o p r i é t 6 r  impor tan tes  des biens. c o l  l e c t i f  s & t a n t  1 a  r i  v a l  i t b  
dans l a  c o n s o m a t i o n  e t  l a  p r o g r e s s i o n  des coOts. 
Tout c e l a  nou,s amène à nuancer l B h y p o t h & s e  d ' 0 l s o n  c a r  t o u t e s  
choses éga les  d ' a i l l e u r s ,  chacun de ces f a c t e u r s  peut  E t r e  d é c i -  
s i f .  11 a u r a i t  f a 1  1 u  a l o r s  p o u v o i r  4 v a l u e r  iso lément  1 ' importance 
de l 9 i n c i d e n c e  de chacun de celux-ci.  Comme c e l a  nous pa ra7 t  une 
e n t r e p r i s e  t r o p  ambi t ieuse,  nous nous l i m i t o n s  aux seu l s  f a c t e u r s  




















































































































































































































































































































































































































tement coapératif à condition qu'il soi"i4ciproqisie. 
Finalement, dans le chapitre 6 n~ous r&sumonls nlas reswltats et 
naus les u t i l i sons  pour une discussion de l a  fiarmatian des 
salaires et de la p o l i  t i q u e  des revenus aux Pays-Bas. 
